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Eficienþafolosiriimijloacelorpatrimonialeºi
capitalurilor poate fi mãsuratã ºi analizatã, pe
de o parte, cu ajutorul unor indicatori sintetici,
cum sunt: cifra de afaceri ce revine la 1000 lei
patrimoniu ºi capital, valoarea adãugatã ce
revine la 1000 lei patrimoniu ºi capital, profitul
ce revine la 1000 lei patrimoniu ºi capital
º.a.m.d., iar pe de altã parte, cu ajutorul
indicatorilor care caracterizeazã viteza de
rotaþie a elementelor patrimoniale ºi a
capitalurilor.
Viteza de rotaþie poate fi determinatã atât
pentruelementeledeactivºiactivultotal,câtºi
pentruelementealepasivuluidinbilanþ.
Principalii indicatori care sunt avuþi în




indicatori care mãsoarã efectele
economico-financiare ale modificãrii
numãrului mediu de rotaþii ºi duratei medii a
uneirotaþii.
În ceea ce priveºte primii doi indicatori ai
vitezei de rotaþie, între ei existã o relaþie de
inversã proporþionalitate, dar ei au semnificaþii
diferiteºibinedeterminate.
În aceastã lucrare sunt redate modalitãþile
de determinare a indicatorilor vitezei de rotaþie
a mijloacelor patrimoniale ºi capitalurilor,
modalitãþile de cuantificare ºi analizã a
eficienþei folosirii mijloacelor patrimoniale ºi
capitalurilor în raport cu viteza de rotaþie,
inclusiv cu precizarea surselor de date









L’efficience de l’utilisation des moyens du
patrimoine et des capitaux peut être mesur
àl’aidedesindicateurs
synth
à 1000 lei patrimoine et capital, la
valeur ajout à 1000 lei
patrimoine, le profit à 1000 lei
patrimoine ainsi de suite, et d’autre part, à
l’aide des indicateurs qui caract
La vitesse de rotation peut être d




les indicateurs qui mesurent les effets
Concernant les deux premiers indicateurs
de la vitesse de rotation, entre eux il y a une
relationdeproportionnalit
N o u syp r
à la vitesse de rotation, y compris
pr ciser les sources des informations








aussi bien par les éléments de l’actif et de
l’actif total que par les éléments du passif du
bilan.
ération pour déterminer et analyser la
vitessederotationsont:
￿
￿ ée moyenne, calculée en jours,
d’unerotation;
￿
économiques et financiers de la modification
du nombre moyen de rotations et de la durée
moyenned’unerotation.
éinversemaisilsont
des significations différents et bien
determinées.
ésentons les modalités de
déterminer les indicateurs de la vitesse de
rotation des moyens du patrimoine et des
capitaux, les modalités de quantifier et
analyser l’efficience de l’utilisation des
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Amfiteatru economic
Viteza de rotaþie a
elementelor de activ ºi
activului total
Pentru determinarea numãrului mediu de
rotaþii ºi a duratei medii a unei rotaþii se iau în
considerare, pe de o parte, cifra de afaceri
totalã sau pãrþi din cifra de afaceri, care sunt
folosite la achiziþionarea elementelor de activ
considerate,iarpedealtãparte,stocul(soldul)
mediu al elementului de activ considerat,
respectiv,soldulmediualactivuluitotal.
În practica economico-financiarã, se
determinã ºi se analizeazã viteza de rotaþie
doar pentru acele elemente de activ care au o
contribuþie semnificativã în derularea ciclului
economic (de exploatare), respectiv, pentru:
stocurile materiale, exclusiv produsele finite;
debitorii-clienþi; activele imobilizate corporale
ºi necorporale (sau doar pentru activele
imobilizate corporale) ºi pentru activul total.
Desigur cã elementele de activ menþionate pot
fi luate în calcule ºi prin detalierea lor, de
exemplu, din grupa stocurilor poate fi
consideratã separat poziþia referitoare la
“mãrfuri”.
Întrucât modificarea vitezei de rotaþie
influenþeazã rezultatele economico-financiare
ale agentului economic, este necesar ca,
alãturi de cei doi indicatori proprii ai vitezei de
rotaþie (numãrul mediu de rotaþii ºi durata
medie a unei rotaþii), sã se determine ºi sã se
analizeze ºi acei indicatori prin intermediul
cãrora se cuantificã efectele economoco-
financiarealemodificãriivitezeiderotaþie.
Viteza de rotaþie a
stocurilor
Numãrulmediuderotaþii




vitezei de rotaþie a
stocurilor
Pentru determinarea numãrului mediu de
rotaþii al stocurilor, se efectueazã raportul
dintre acea parte a cifrei de afaceri care a fost
utilizatã, în exerciþiul analizat, pentru
achiziþionarea de materii prime, materiale
consumabile, mãrfuri pentru comercializare
º.a.[CA(M)] ºi mãrimea (valoarea) stocului
mediu[ ],folosindrelaþia:
În care Vr(M) reprezintã numãrul mediu de
rotaþii ale stocului de materii prime, materiale
consumabile,mãrfurietc.
Înceeacepriveºtecifradeafaceri aferentã
stocurilor materiale, nivelul acesteia poate fi
determinat prin însumarea rulajelor debitoare
ale conturilor: 301 - Materii prime, 302 -
Materiale consumabile, 303 - Materiale de
natura obiectelor de inventar, 371 - Mãrfuri, iar
în ceea ce priveºte stocul mediu, acesta poate




mãrimea inversã a numãrului de rotaþii (dintr-
un an) reflectã durata unei rotaþii în ani, pentru
a transforma acestã duratã în numãr de zile,
mãrimea inversã a numãrului mediu de rotaþii
se multiplicã cu 365 (numãrul zilelor
calendaristicealeanului):




unde reprezintã creºterea sau
descreºterea cifrei de afaceri pe seama
modificãrii numãrului mediu de rotaþii ale
stocurilor.
Deci, modificarea numãrului mediu de
rotaþii conduce la creºterea sau descreºterea
cifrei de afaceri, respectiv a acelei pãrþi a cifrei
de afaceri care este destinatã pentru
achiziþionareaelementuluideactivpentrucare
s-adeterminatnumãrulmediuderotaþii.
Pentru ca activitatea economico-financiarã
a entitãþii analizate sã fie eficientã, este
necesar ca numãrul mediu de rotaþii ale
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zilnicã folositã pentru achiziþionarea de materii
prime,materialeconsumabileetc.
Dinrelaþiademaisusrezultã:
unde reprezintã creºterea sau
descreºterea stocului mediu, ca urmare a
modificãrii duratei medii a unei rotaþii a
stocului.
Deci, modificarea duratei medii a unei
rotaþii conduce la creºterea sau descreºterea
stocului (soldului) mediu al elementului de
activ pentru care s-a determinat durata medie
auneirotaþii.
Întrucât mãrimile de stoc reprezintã niºte
imobilizãri de mijloace patrimoniale, este
eficient ca ele sã fie menþinute la niveluri cât
mai reduse, respectiv sã înregistreze o
tendinþã de scãdere de la o perioadã la alta.
Deci, în cazul relaþiei de mai sus, mãrimea
este necesar sã fie negativã, adicã durata
medie a unei rotaþii sã înregistreze o tendinþã
de scãdere, ceea ce echivaleazã cu o creºtere





Viteza de rotaþie a
debitorilor -clienþi
Numãrul mediu de rotaþii




vitezei de rotaþie a
elementului de activ
“debitori-clienþi”
Acesta poate fi determinat ca raport între
acea parte a cifrei de afaceri care este
destinatã acoperirii debitorilor-clienþi [CA(Cl)]
ºi, respectiv, soldul mediu al elementului de
activ“debitori-clienþi”[ ],folosindrelaþia:
(6)
în care Vr(Cl) reprezintã numãrul mediu de
rotaþiialeelementuluideactiv“debitori-clienþi”.
În ceea ce priveºte soldul mediu al
elementului de activ “debitori-clienþi”, acesta
poate fi determinat, ca ºi în cazul stocurilor
materiale, ca o medie a celor 12 solduri lunare
ale debitorilor-clienþi, preluate din balanþele de
verificare lunare, iar în ceea ce priveºte
mãrimea CA(Cl), aceasta reprezintã rulajul
debitoranualalcontului411-Clienþi.
Pentru ca entitatea analizatã sã nu aibã
dificultãþi la încasarea creanþelor sale, este de
dorit ca numãrul mediu de rotaþii ale
elementului de activ analizat (debitori-clienþi)
sãfiecâtmaimareºisãînregistrezeotendinþã
decreºtere.
Aceasta se determinã ca raport între soldul
mediu al contului 411 ºi cifra de afaceri
destinatã acoperirii elementului patrimonial
“debitori-clienþi”, raport multiplicat cu 365
(zilele calendaristice ale anului), folosind
relaþia:
(7)
în care Vz(Cl) reprezintã durata medie, în zile,
a unei rotaþii a elementului de activ “debitori-
clienþi”.
Creºterea nivelului duratei medii a unei
rotaþii a acestui element de activ poate ridica
probleme legate de controlul creditului acordat





unde reprezintã creºterea sau
descreºterea cifrei de afaceri pe seama
modificãrii numãrului mediu de rotaþii ale
elementuluideactiv“debitori-clienþi”.
Deci, modificarea numãrului mediu de
rotaþii ale elementului de activ “debitori-clienþi”
poate sã conducã la creºterea sau
descreºterea cifrei de afaceri destinatã
acoperirii acestui element patrimonial, dupã
cum este vorba despre creºterea sau
scãdereanumãruluimediuderotaþii.
￿Determinarea efectelor economico-
financiare ale modificãrii numãrului mediu de
rotaþii
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în care reprezintã cifra de afaceri medie




unde reprezintã creºterea sau
descreºterea soldului mediu al elementului de





din relaþia de mai sus sã fie negativã, ceea ce
semnificãreducereadurateimediiauneirotaþii
a debitorilor-clienþi, respectiv, reducerea
creanþelorentitãþiianalizate.
Acesta se determinã ca raport între acea
parte a cifrei de afaceri, care este destinatã
achiziþionãrii de active imobilizate corporale ºi
necorporale [CA(AI)] ºi, respectiv, valoarea
medie anualã a activelor imobilizate corporale
ºinecorporale( ),folosindrelaþia:
(11)
unde Vr(AI) reprezintã numãrul mediu de
rotaþiialeactivelorimobilizate.
În ceea ce priveºte mãrimea CA (AI),
aceasta poate fi determinatã prin însumarea
rulajelor debitoare anuale ale conturilor de
activ: 211 - Terenuri ºi amenajãri de terenuri;
212 - Construcþii; 213 - Instalaþii tehnice,
mijloacedetransport,animaleºiplantaþii;214-
Mobilier, aparate biroticã etc.; 231 - Imobilizãri
în curs, 201 - Cheltuieli de constituire; 203 -
Cheltuieli de dezvoltare; 205 - Concesiuni,
brevete, licenþe mãrci comerciale ºi alte
drepturi ºi valori similare; 207 - Fond
comercial; 208 - Alte imobilizãri necorporale,
iarînceeacepriveºtevaloareamedieanualãa
activelor imobilizate corporale ºi necorporale,




Ai - valoarea de intrare a activelor imobilizate
corporale ºi necorporale existente în
întreprinderelaînceputulanului;
AI -valoareadeintrareaactivelorimobilizate
corporale ºi necorporale intrate în cursul
anului;
Zf - numãrul zilelor (calendaristice) de
funcþionare a activelor imobilizate corporale ºi
necorporaleintrateîncursulanului;
AIe - valoarea de intrare a activelor imobilizate
corporale ºi necorporale ieºite din
întreprindereîncursulanului;
Zn - numãrul zilelor de nefuncþionare a
activelorimobilizateieºiteîncursulanului;
365-numãrulzilelorcalendaristicealeanului.
Aceasta se determinã ca raport între valoarea
medie anualã a activelor imobilizate corporale
ºi necorporale ( ) ºi, respectiv, acea parte a
cifrei de afaceri care este folositã pentru
achiziþionarea de active imobilizate corporale
ºi necorporale [CA(AI)], raport care se
multiplicã cu 365 (zilele calendaristice ale
anului),folosindrelaþia
(13)







În care reprezintã creºterea sau
descreºterea cifrei de afaceri pe seama




Numãrul mediu de rotaþii
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Desigur cã, în condiþiile unei activitãþi
economico-financiare eficiente, este necesar
ca numãrul mediu de rotaþii ale activelor
imobilizate sã înregistreze o tendinþã de





zilnicã folositã pentru achiziþionarea de active
imobilizate corporale ºi necorporale, în cursul
exerciþiuluifinanciaranalizat.
Dinrelaþiademaisusseobþine:
Acesta se determinã ca raport între cifra de
afaceri totalã ºi valoarea medie a activului
total,folosindrelaþia:
Vr(AT) - numãrul mediu de rotaþii ale activului
total;
CA - cifra de afaceri totalã;
- valoarea medie a activului total, mãrime
care poate fi determinatã cel mai uºor cu
ajutorulrelaþiei:
unde ATî ºi ATsf reprezintã respectiv activul
totaldelaînceputulºisfârºitulanului.
Aceasta se determinã ca raport între
valoarea medie a activului total ºi cifra de





unde reprezintã creºterea sau
descreºterea cifrei de afaceri totale pe seama
modificãrii numãrului mediu de rotaþii ale
activuluitotal.
Desigur cã este de dorit ca numãrul mediu
de rotaþii ale activului total sã înregistreze o
tendinþã de creºtere, respectiv mãrimea
relaþiademaisussãfiepozitivã.








financiare ale modificãrii duratei medii a unei
rotaþii
Determinarea efectelor economico-
financiare ale modificãrii numãrului mediu de
rotaþii
Determinarea efectelor economico-








unde reprezintã creºterea sau
descreºterea necesarului de active
imobilizate, ca urmare a modificãrii duratei
medii a unei rotaþii a acestui element
patrimonial.
Pentru înregistrarea unei activitãþi
economico-financiare eficiente, este necesar
ca durata unei rotaþii a activelor imobilizate sã
înregistreze o tendinþã de scãdere, adicã
mãrimea din relaþia de mai sus sã fie
negativã.
Pentru detalierea analizei vitezei de rotaþie
a activelor imobilizate, acestea pot fi separate
în: active imobilizate corporale ºi active
imobilizate necorporale, iar din grupa activelor
imobilizatecorporalepoatefianalizatãseparat
viteza de rotaþie pentru: maºini, utilaje,





Viteza de rotaþie a activului
total
Numãrul mediu de rotaþii




vitezei de rotaþie a activului
total
(23)
unde reprezintã cifra de afaceri medie
zilnicã.
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unde eprezintã creºterea sau
descreºterea necesarului mediu anual al
unde reprezintã creºterea sau
descreºterea achiziþiilor de bunuri de la
furnizori, pe seama modificãrii numãrului





activului total, ca urmare a modificãrii duratei
mediiauneirotaþiiaacestuia.
În condiþiile unei activitãþi economico-
financiare eficiente, este necesar ca durata
medie a unei rotaþii a activului total sã
înregistreze o tendinþã de scãdere, ceea ce
conduce la diminuarea necesarului mediu al
activului total al entitãþii considerate, adicã
mãrimea din relaþia de mai sus sã fie
negativã.
Principalele elemente de pasiv, adicã
principalele surse de finanþare care contribuie




Ca ºi în cazul elementelor de activ, în cazul
elementelor de pasiv - cel puþin în cazul celor
douãelementedepasivmenþionate-vitezade




indicatori care mãsoarã efectele
economico-financiare ale modificãrii vitezei de
rotaþie.
Poate fi determinat ca raport între
elementul de pasiv “furnizori” (Fr) ºi soldul
mediucreditoralacestuia folosindrelaþia
:
unde Vr(Fr) reprezintã numãrul mediu de
rotaþii ale elementului de pasiv “creditori-
furnizori”.
Mãrimea elementului “creditori-furnizori”,
adicã valoarea achiziþiilor de bunuri de la
furnizori, poate fi determinatã ca sumã a
rulajelor creditoare ale conturilor de pasiv:
401- Furnizori; 404 - Furnizori de imobilizãri;
408 - Furnizori facturi nesosite, iar mãrimea
de la numitorul relaþiei de mai sus poate fi
determinatã ca o medie cronologicã simplã a
celor 12 solduri lunare rezultate din totalizarea
soldurilor lunare individuale ale celor trei
conturi de pasiv menþionate mai sus, extrase
dinbalanþeledeverificarelunare.
Cu cât numãrul mediu de rotaþii ale
elementului de pasiv “creditori-furnizori” este
mai mic, cu atât entitatea analizatã este mai
avantajatã, întrucât beneficiazã într-o mãsurã
mai mare de credite de furnizori.Acest avantaj
se realizeazã prin înregistrarea unor solduri
lunarecâtmaimaripentruconturiledefurnizori
menþionate ºi creºterea perioadelor de
rambursareacreditelordefurnizor.
este mãrimea inversã a numãrului
mediu de rotaþii ale elementului de pasiv
“creditori-furnizori”, multiplicatã cu 365 (zilele
calendaristice ale anului) ºi se determinã cu
ajutorulrelaþiei:
Duratamedieauneirotaþiiaelementuluide
pasiv analizat reflectã, practic, numãrul mediu
deziledecreditare,pecareentitateaanalizatã
le obþine de la furnizorii sãi, ºi este eficient ca










Viteza de rotaþie a unor
elemente de pasiv
Viteza de rotaþie a
elementului de pasiv:
“creditori-furnizori”
Numãrul mediu de rotaþii
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Desigur cã, pentru entitatea analizatã, este
eficient ca mãrimea din relaþia de mai sus,
sã fie negativã, adicã creditele de furnizor sã
înregistreze o tendinþã de scãdere, de la o





unde reprezintã creºterea sau scãderea
soldului mediu al creditelor de furnizori pe
seama modificãrii duratei medii a unei rotaþii a
creditelordefurnizori.
Desigur cã este eficient ca durata de
rambursare a creditelor de furnizori sã
înregistreze o tendinþã de creºtere, adicã
mãrimea din relaþia de mai sus sã fie
pozitivã, ceea ce, în final, reprezintã o creºtere
asurseloratrase.
Capitalul angajat este format din capitalul
propriu ºi creditele pe termen mediu ºi lung
(creditele de peste un an), adicã, în aceastã
accepþiune, capitalul angajat este sinonim cu
capitalulpermanent.
Dacã se admite ipoteza conform cãreia
cifra de afaceri este rezultatul utilizãrii tuturor
surselor de finanþare ale activului
întreprinderii, respectiv ipoteza
proporþionalitãþii dintre nivelul cifrei de afaceri
ºi nivelul surselor de finanþare de care
beneficiazã un agent economic, atunci poate fi
determinatã acea mãrime a cifrei de afaceri
care rezultã doar din folosirea capitalului
angajat:
CA - cifradeafaceri totalã;
CA(KA) - acea parte a cifrei de afaceri, care
rezultã prinutilizareacapitaluluiangajat;
KA-capitalulangajat;
PT - pasivul total, adicã totalul surselor de
finanþarealeîntreprinderii.
Þinând seama de precizãrile de mai sus,
poate fi determinatã ºi analizatã viteza de
rotaþieacapitaluluiangajat.
Acesta se determinã ca raport între cifra de




Soldul mediu al capitalului angajat poate fi
determinat prin cumularea soldurilor medii ale
conturilor:101-Capital;104-Primedecapital;
105 - Rezerve din reevaluare; 106 - Rezerve;
107 - Rezerve din conversie; 117 - Rezultatul
reportat; 162 - Credite bancare pe termen
mediuºilung.
Soldul mediu pentru fiecare din conturile
menþionatemaisuspoatefideterminat,într-un
mod mai operativ, ca medie a soldului de la
începutul ºi sfârºitul exerciþiului financiar, sau
ca o medie a celor 12 solduri lunare ale
aceloraºi conturi, preluate din balanþele de
verificarelunare.
Aceasta se determinã ca o mãrime inversã
a numãrului mediu de rotaþii corespunzãtor,
mãrime multiplicatã cu 365 (zilele
calendaristicealeanului),folosindrelaþia:
(33)












financiare ale modificãrii duratei medii a unei
rotaþii
Determinarea efectelor economico-






Viteza de rotaþie a
capitalului angajat
Numãrul mediu de rotaþii




vitezei de rotaþie a
capitalului angajat
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Amfiteatru economic
unde reprezintã creºterea sau
descreºterea cifrei de afaceri ca urmare a
creºterii sau diminuãrii numãrului mediu de
rotaþiialecapitaluluiangajat.
Pentrurealizareauneiactivitãþieconomico-
financiare eficiente este necesar ca numãrul
mediu de rotaþii ale capitalului angajat sã
înregistreze o tendinþã de creºtere, adicã
rezultatul obþinut pentru din relaþia de mai




unde reprezintã cifra de afaceri medie




unde eprezintã creºterea sau
descreºterea necesarului de capital angajat,
ca urmare a creºterii sau descreºterii duratei
mediiauneirotaþiiacapitaluluiangajat.
Pentrurealizareauneiactivitãþieconomico-
financiare eficiente este necesar ca durata
medie a unei rotaþii a capitalului angajat sã
înregistreze o tendinþã de scãdere, adicã
rezultatul obþinut pentru mãrimea din relaþia
demaisussãfienegativ,ceeacereprezintã,în
final, o diminuare a necesarului de capital
angajat, adicã a soldului mediu al capitalului
angajat.
În final, opinãm cã, atunci când se
determinã ºi se analizeazã viteza de rotaþie a
elementelor patrimoniale ºi a capitalurilor, se
impune o rigurozitate mai mare în
raþionamentele care însoþesc demersurile
respective,pentruanuseajungelasituaþiisau
concluzii aberante, cum poate sã rezulte, spre
exemplu,dinfolosirearelaþiei:
(38)
(unde: Vr(AI) - numãrul mediu de rotaþii ale
activelor imobilizate; CA - cifra de afaceri
efectivãtotalãºi,respectiv, -valoareamedie
anualã a activelor imobilizate corporale ºi
necorporale).
Dintr-o astfel de relaþie, folositã în cazuri
concrete ale datelor din situaþiile financiare
anuale, rezultã cã activele imobilizate
corporale ºi necorporale ar înregistra, într-un
singur an, un numãr de rotaþii de peste 10-15
ori mai mare, adicã faptul cã activele
imobilizate s-ar reînnoi (înlocui) la intervale de
37 la 24 zile, sau chiar la intervale mai mici,
ceea ce este total în afara realitãþilor
economico-financiare.
Astfel de relaþii pot fi folosite doar cu titlu
orientativ, pentru a face comparaþii de la o
entitate la alta, sau de la o perioadã la alta, dar
ele nu reprezintã, în nici un caz, niºte numere
medii reale de rotaþie ale elementelor
respectivedeactivsaudepasiv.
În schimb, atunci când este vorba de a
determina viteza de rotaþie a activului total sau
apasivuluitotal,trebuiesãseiaînconsiderare
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